**Křesťanská filosofie …………………………………………………………………………………………. 26.**

*Křesťanská filosofie* spojuje v sobě prvky **antické filosofie** a **bible**. Křesťanská filosofie je v podstatě *teologií*., což doslova znamená nauka o Bohu. V této souvislosti je třeba připomenout, že *biblický Bůh nemusí být* *totožný s bohem teologickým*. Teologie může biblické skutečnosti osvětlit, ale také pěkně zatemnit.

Křesťanská filosofie se začala zabývat dvojí pravdou: **přirozenou** a **zjevenou**.

První je ta, ke které můžeme dospět *vlastním úsilím*, pitváním, zkoumáním, druhá je zjevená Bohem.

První pravdou se zabývali i antičtí filosofové, snažili se objevit nadčasovou, univerzální, objektivní pravdu. Druhou neznali.

Křesťanští filosofové zkoumali obě. Potíž byla v tom, že zjevenou pravdu se mnohdy snažili rozlousknout racionálními prostředky, jako tu pravdu první.

Zatímco *racionalita* při zkoumání první pravdy je na místě, mohu k ní tímto způsobem dobře dospět, v případě zjevené pravdy tomu tak být nemusí, může se stát, že ji minu a vůbec se s ní nesetkám.

Pro člověka antického způsobu uvažování, pro něhož je pravda něco vyabstrahovaného, je nepochopitelné, že by úplná a celá pravda mohla být vázána *na jediného člověka, na konkrétní čas a prostor*.

Zatímco první pravda je více pravdou, čím víc je *objektivní a neosobní*, zdá se, že zjevená pravda je pravdivější, je-li *subjektivní a osobní*.

První pravda se poznává **rozumem**, druhá **vztahem**. Může být vynikající teolog, který zjevenou pravdu nikdy nepoznal, a může být obyčejný člověk neznalý teologických pouček, který tuto pravdu naopak důvěrně zná.

*To máš, jako kdybys šel/a/ na rande a těšil se, jak svého dotyčného dnes lépe poznáš. Přišel/a/ bys na místo schůzky a za chvíli by se objevila ona očekávaná osoba. Ty bys ji pozdravil/a/ a požádal/a/ o občanský průkaz, abys zjistil/a/ základní údaje. Až by sis je opsal/a/, sáhl/a/ bys pro dotazník a začal/a/ bys dotyčné osobě zadávat otázky, kterými bys prověřoval/a/ její výšku, váhu, rodinnou anamnézu, velikost obuvi, politickou angažovanost, záliby a tak. Pravděpodobně by tě záhy bez velkého rozloučení opustila a ty bys k žádnému poznání nedospěl/a/.*

Křesťanská filosofie se rozvíjí **od 2. stol. po Kr.** a končí zhruba v **r. 1500**.

Nejprve se soustředila na *obhajování* a *vymezování* své nauky.

**Obhajování křesťanské nauky**

Do křesťanské církve vstupovalo stále více lidí vzdělaných. Ti cítili potřebu vést dialog se vzdělanými muži mimo církev, aby:

- ospravedlnili svůj přestup ke křesťanství

- vyvrátili předsudky proti křesťanství

Tito muži se nazývali **apologeté**. Apologetika je obhajování, bránění něčeho. Jejich úkol nebyl snadný, poněvadž čerstvá křesťanské nauka stála proti již několik století zavedeným systémům a naukám antické filosofie.

Všichni apologeté měli společné toto: Prokázat, že křesťanství je jediné naplnění a věčné určení člověka. Používali k tomu vyjadřovacích a myšlenkových způsobů své doby.

*Nejvýznačnější apologeta*:

 **Justin**, mučedník a filozof, popraven v Římě 165/167.

Jeho nauka: Všichni lidé mají již ve svém rozumu *zárodky věčného Logu* /Slovo/ - *logoi spermatikoi*. Je to dáno tím, že všichni jsou stvoření jedním a tímž Stvořitelem. Všichni lidé svou *přirozeností* směřují k božské pravdě.

Nejen mužové starého zákona, proroci, ale i velcí řečtí myslitelé, kteří hledali pravdu, byli již blízko Kristu, který je Logos, a měli na něm v zárodku podíl. Byli jaksi křesťané před Kristem. Křesťanství je pravá filozofie a moudrost, je to naplnění lidské touhy po poznání konečných a nejhlubších souvislostí.

**Vymezování křesťanské nauky**

Ruku v ruce s obhajobou křesťanské nauky šlo i její vymezování vůči tzv. bludným naukám, neboli *herezím*, které neodpovídaly původní křesťanské nauce. Tady ti nastíním dvě z nich.

**Gnosticismus**

Byl *směsí* řecké a orientální filosofie a křesťanských prvků.

Všechny světy vznikly výronem /*emanancí*/ z nejvyššího skrytého boha tím, že z něho vycházeli nesčetní duchové - *aiónové*. Na nejnižší úrovni vznikla i naše země, která je dílem nejmenšího ze všech aiónů.

Vykoupení záleží v osvobození jisker božského světa z temné hmoty.

*Míšení s křesťanstvím*: Kristus je jedním z aiónů, jeho úkolem bylo zvěstovat lidem dosud neznámého boha a jak se mají odloučit od hmoty. Kristus-Logos sestoupil na člověka Ježíše při křtu v Jordánu a tím z něho učinil Mesiáše. Před utrpením jej opět opustil, takže *na kříži zemřel Ježíš Nazaretský jako pouhý člověk*.

Smrt na kříži nemá žádný vykupitelský význam, důležitá je *pouze učitelská činnost*.

Opravdu spaseni budou jen ti, kdo chápou a následují *tajnou nauku Krista-Logu*.

Gnostikové tvrdili, že mají klíče od tajných zjevení, přístupné jen *zasvěcencům*.

**Manicheismus**

Odvozen od Peršana *Mániho* /215 - 273/

Tvrdil, že je poslední Boží vyslanec po Buddhovi, Zarathuštrovi a Ježíšovi.

Tvrdil, že všecko je neustálá zápas mezi dobrem a zlem, mezi duchem a hmotou.

Člověk má zlou hmotu přemáhat tím, že se zdržuje požívání masa, vína a pohlavní rozkoše.

Společné prvky gnosticismu a manicheismu: *Nauka jen pro některé*

 *Popírání Ježíše Krista jako Vykupitele*

 *Hmota je špatná*

**Dvě velká období**

V křesťanské filosofii se vyčlenila dvě velká období:

1. **Patristika**: 2. stol po Kr. – asi r. 800
2. **Scholastika**: 800 - 1500

**PATRISTIKA**

Patristika je odvozena od slova pater = otec. V této době se stanovovala základní křesťanská dogmata /pouček víry/ a z nich vytvářela jednotný systém křesťanské dogmatiky a filosofie.

Působení řeckého vlivu - *Platón a novoplatonismus*

Vytvoření teologických pojmů pro středověk: *Trojjedinost Boha*

 *Jednota Boha stvořitele a Boha vykupitele*

 *Propast mezi stvořitelem a stvořením* - viz Augustinův

 kreacionismus

 *Nauka o dědičném hříchu*

 *Vykoupení jako reálný dějinný proces*

 *Církev jako jediná strážkyně pravdy na zemi*

Nejvýznačnější postavou patristiky byl **Aurelius Augustnus - sv. Augustin**

Augustin měl převratný význam pro evropské myšlení evropského středověku. Je největším myslitelem

křesťanského starověku.

**Sv. Augustin /354 - 430/**

Slavná je tato jeho věta:

"*Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te*" = Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.

*Narodil se v Thageste v Numidii v severní Africe. Otec pohan, matka křesťanka. Prožil rozmařilé a výstřední mládí v Kartágu.*

*Oslovil ho Ciceronův spis a začal hledat pravdu. Patřil deset let k manichejcům. V Miláně, kde vyučoval rétorice, byl skeptikem a novolatonikem.*

*Křesťanem se stal v r. 387 pod dojmem kázání sv. Ambrože, milánského biskupa. Od té doby vedl život v ústraní a uvažování v Itálii a v Africe.*

*Proti své vůli byl jmenován presbyterem /kněz, starší/ a biskupem v Hippo Regius v severní Africe, kde zemřel za obléhání tohoto města Vandaly.*

*.*

Knihy: *Vyznání*

 *O svobodě vůle*

 *O Trojici*

 *O obci Boží*

**Filosofie**

Augustin je jednou z největších postav filosofického a duchovního světa západního světa.

Jediným životním cílem má být *poznání Boha a láska k němu*. Všechno se má dít ve jménu tohoto cíle. Vědění bez tohoto zaměření je pouhou zvědavostí, je to mrtvé, neplodné vědění. "*Věříme, abychom poznávali*, *nepoznáváme, abychom věřili*." "*Věř, abys rozuměl*"

**Hlubiny duše**

*Lidská duše je neprobádatelná, hlubiny našeho nitra jsou bezedné.* Člověk sám sebe nikdy nepochopí. Snadněji pochopí, co je mimo něho - přírodu, lidské výtvory, než sebe sama. *Pravda však sídlí v nás samých.* *"Boha a duši toužím poznati. Více nic? Vůbec nic." "Nevydávej se ven do světa, nýbrž obrať se k sobě samému: v nitru člověka sídlí pravda."*

Augustin zavádí metodu vhledu do svého nitra, prožitků, vnitřních zkušeností - introspekci.

O všem, co člověk poznává, může pochybovat. Jediná jistota je, že pochybuji, rozvažuji, uvažuji. "*Lidé pochybují o tom, zda je zdrojem života vzduch nebo oheň, kdo by však pochyboval o tom, že žije, pamatuje, rozumí, chce, myslí, ví, soudí?"*

Augustin anticipoval Descartesovo "cogito, ergo sum" - myslím, tedy jsem.

Augustin pochybuje o lidské schopnosti poznávat, ale nepochybuje o poznání, které dává Bůh.

*Poznání je dílem Boží milosti* - vyřazování světla pravdy, kterou Bůh do duše dřív vložil. Tato teorie se nazývá *iluminismus*.

**Problém zla**

Odkud se vzalo, když Bůh je dobrý?

*Zlo je nedostatkem dobra*, jako je tma pouze nepřítomností světla.

Zlo nemá nějakou svou vlastní podstatu, substanci, aby se dalo souměřit s dobrem /Lewis: Zlo je padlý anděl, kdežto Dobro je Bůh/.

Zlo je zde proto, aby vyniklo dobro, abychom dobro vůbec mohli uvidět.

**Kreacionismus** /kreace = tvoření, výtvor/

Bůh stvořil svět z ničeho / = creatio ex nihilo/. Svět je *tvůrčím aktem* Božím. Nevznikl odloučením z nějaké podstaty nebo z Boha samotného, z něčeho věčného, neměnného. Svět není úpadkem, pádem Boha. Hmota není zlá, jak si představovali antičtí filosofové. Svět není z Boha, ale od Boha. Bůh stvořil svět *ze svobodné vůle*, z lásky a neustále jej řídí do nejmenších detailů, Zabraňuje, aby upadal zpět v nebytí.

**Stvoření a časovost**

Bůh nestvořil svět v čase, ale s časem. Svět může být jen tam, kde je změna, tzn. Bůh nemohl svět stvořit až po uplynutí nějakého času, ale zároveň s ním, společně.

**O Trojici**

*Jediný* Bůh existuje *ve třech osobách*: Otec, Syn a Duch svatý. V každé existuje celý. Pro rozum je to nepochopitelné. Augustin používá analogii s lidskou duší: Duše vytváří z *bytí, života a poznání* /vědění/ jedinou bytost. Je to však víc než analogie /obdoba/, poněvadž člověk byl stvořen podle obrazu Božího.

**Svoboda lidského rozhodování a Boží vševědoucnost**

Logicky vzato se to vylučuje. Augustinovo řešení: *Člověk se svobodně rozhoduje k činům, o nichž Bůh napřed ví, že je člověk vykoná*

**Predestinace /předurčení/ a svoboda**

Pouze Adam se narodil svobodný a bez hříchu. Měl možnost řídit se Boží vůlí a dosáhnout nesmrtelnosti. Adam však zklamal a jeho hříchem jsou všichni zatíženi dědičně. Nejsou proto již svobodni, musí podle své přirozenosti hřešit propadnout smrti, která je "odměnou" za hřích. Bůh však vykupuje lidi svou milostí, ale ne všechny, jen ty které vyvolil, předem určil. Je Božím tajemstvím, koho Bůh vyvolil a koho ne.

**Lidské dějiny**

Dějinný proces probíhá podle *Boží vůle* a *plánu spásy*. Rozhodující událost v dějinách -Bůh se stal v osobě Syna *člověkem.* Tím nastal proces oddělování vyvolených od zatracených. Druhá rozhodující událost - *Poslední soud*.

Jím bude tento proces ukončen.

Dějiny jsou bojem mezi *vírou a nevírou*. První strana: *Plémě Kainovo* - láska k sobě, život podle těla, pohrdání

 Bohem, jsou předurčeni k věčnému

 utrpení s ďáblem. Symbolem je Babylón

 a představují obec pozemskou /*civita*s

 *terrena*/.

 Druhá strana: *Plémě Ábelovo* - zbožnost, pohrdání sebou, láska k Bohu,

 život podle ducha, předurčeni k věčnému

 kralování s Bohem. Symbolem je

 Jeruzalém, představují obec Boží /*civitas*

 *Dei*/

*Církev* je nedokonalou Boží obcí, ale dokonalá Boží obec na ní jednou vyroste. Církev shromažďuje lidi *předurčené* ke spáse. *Mimo církev není spásy*.

Nevěřícího lze pro jeho dobro přinutit ke katolické víře i násilím, "*láskyplným přinucením*". Augustin se opíral o podobenství z Nového zákona: *Vyjdi za lidmi na cesty a přinuť je, aby přišli na hostinu, aby se dům zaplnil*.

Tento postoj se stal základem *středověké inkvizice*: Heretik /bludař/ má být nucen k vlastní spáse i proti své vůli.

*Ovšem*: V Novém zákoně se marně hledá ospravedlnění násilných opatření v náboženské oblasti.

**SCHOLASTIKA**

2. období středověké filosofie. Trvalo asi od r. 800 do r. 1500.

Název odvozen od lat. schola / = škola/ , tzn. učené rozpravy /disputace/, přednášky, studium. Filosofie vzniká tímto způsobem v klášterních školách.

Filosofie je ancilla theologie = služka teologie. Snažila se rozumově objasnit a systematicky uspořádat dané, nezpochybnitelné, zjevené Boží pravdy. *Pravdu nehledala*, pravdu vysvětlovala, zdůvodňovala. Nešlo o originalitu, ale o shodu se zjevenou pravdou.

Scholastikové se odvolávali na Písmo, církevní otce, církevní tradici a antické filosofy.

Postupovali ve shodě se školskou výchovou: čtení textů, kladení otázek, závěr.

Metoda: formulování otázky, rozbor a vymezení pojmů, logický výklad a důkaz. Argumenty se hledaly racionálně, ne empiricky, důkladným rozumovým rozborem. Metodou *pro et contra* /pro a proti/ nebo sic et non /ano i ne/.

*Předměty* scholastického uvažování:

 a/ Trojice, Vtělení, Vykoupení, Zmrtvýchvstání, Boží existence, stvoření atd.

 b/ Jakým jazykem mluvila Eva s hadem v ráji? Proč první lidé v ráji spolu neobcovali? Vstanou hubení

 při Posledním soudu hubení? Může Bůh vědět víc, než ví? Kolik andělu se vejde na špičku jehly? Jedí

 andělé?

Ve scholastickém období se vedly ostré spory. Nejproslulejší byl **spor o univerzálie** /=obecné věci, obecniny, obecné pojmy/

**Spor o univerzálie**

Oživen dávný spor platónovsko-aristotelovký o existenci obecných pojmů. Stály proti sobě dva tábory: **realisté** a **nominalisté**.

I. **Realisté** - obecné pojmy jsou skutečné - *universalia sunt.realia*

 - obecné je před jednotlivým - *universalia ante res*

 Pojetí platónovské - obecné ideje mají zvláštní realitu

 *Představitelé*: Eriugena /810 - 877/

 Anselm /1033 - 1109/

 Vilém z Champeaux /1070 - 1121/

II. **Nominalisté** - skutečné jsou pouze jednotliviny, obecné pojmy se vyskytují jen v našem intelektu, jsou

 pouhými jmény /proto nominalismus/ - universalia *sunt nomina*

 - obecniny jsou po jednotlivinách - *universalia post res*

 *Představitel*: Roscellinus

Do sporu přinesl **kompromis**: Abélard /1079 - 1142/:

 *Universalia in rebus* - obecnosti jsou ve věcech. Obecné neexistuje mimo jednotlivé věci, ale

 je přítomné v nich.

 Pojetí aristotelovské - látka a forma je neodlučitelná.

**Vrcholná scholastika**

13. století. Západní křesťanské myšlení ovlivněny tímto:

1. *Příklon k Aristotelovi* - vešlo ve známost celé jeho dílo

2. *Založení dominikánského a františkánského řádu*

3. *Vznik univerzit*

Největším teologem vrcholné scholastiky byl **Tomáš Akvinský**.

**Tomáš Akvinský** /1225 - 1274/

Knihy: Spousta.

 Nejdůležitější: *Summa contra gentiles* /Suma proti pohanům/ - tzv. filozofická

 *Summa theologiae* /Teologická suma/ ... summa = celek, souhrn

*Životopis*

*Narodil se na hradě Roccasecca u Aquina nedaleko Neapole. Otec byl italský hrabě, matka normanská šlechtična.*

*Studoval na univerzitě v Neapole a vstoupil v sedmnácti letech do dominikánského řádu. Rok poté ho řád vyslal na teologická studia do Paříže. Cestou byl přepaden svými rodnými bratry, kteří ho chtěli vrátit světskému životu, a dopravili ho zpět na hrad. Do jizby mu přivedli " hezkou dívčinu, nalíčenou všemi vnadidly ženské ješitnosti", ale ten ji vyhnal rozpáleným polenem a na dveře narýsoval kříž.*

*Do Paříže však uprchl, seznámil se zde s Albertem Velikým, pod jeho vedením studoval teologii v Paříži a Kolíně.nad Rýnem.*

*Vyučoval v Paříži, na řádových školách v Itálii, naposledy v Neapoli.*

*Byl málomluvný, houževnatý a zavalitý, přezdívalo se mu "mlčenlivý sicilský vůl". Rovněž byl velmi pracovitý, dokázal diktovat několik textů najednou až čtyřem písařům.*

*R. 1322 byl prohlášen za svatého.*

*Jako je Augustin nejvýznačnější postavou patristiky, tak je Tomáš Akvinský největší persónou scholastiky.*

*Jeho teologie se stala oficiální naukou dominikánského řádu. Je známa pod názvem tomismus. Ve 20. století na jejím základě vznikla novotomistická filosofie.*

Učení:

I. **Teologie**

 Teologii, neboli bohovědu, rozděloval do dvou oblastí:

 a/ Zjevená /posvátná/ teologie - pravdy nadrozumové, ne však protirozumové. Nepochopitelné rozumem

 lidským, pochopitelné rozumem božským, přístupné vírou. Jsou to tajemství víry:

 *Vznik světa z ničeho, Trojice, inkarnace, dědičný hřích, vykoupení, zmrtvýchvstání,*

 *Poslední soud, andělé, vykoupení ...*

 b/ Přirozená teologie - důležité náboženské pravdy, poznatelné a dokazatelné rozumem: *Boží existence,*

 *Boží nemateriálnost, nesmrtelnost lidské duše.*

 Je to filosofie - metafyzika.

 Přirozená teologie doplňuje teologii zjevenou. Tomáš je filosofující teolog. Předmětem filosofie je mu poznání

 Boha: "*Aut de Deo, aut cum Deo*" - Buď o Bohu nebo s Bohem.

 Zjevená pravda stojí nad přirozenou: "*Přirozený rozum musí sloužit víře*" - Naturalis ratio subservit fidei.

 Posvátná nauka se nemůže mýlit, je proto nadřazena filosofii.

 Jakákoli přirozená pravda, k níž jsme dospěli rozumem, je se zjevenou v souladu, protože obě jsou od jednoho

 a téhož Boha - ze stejného zdroje.

II. **Poznání - gnoseologie**

 Rozumové poznání počíná od smyslů. Tomáš byl empirik.Ze smyslových vjemů vybírá rozum cestou

 abstrakce pojmovou podstatu, čímž vzniká duševní obraz věci. Přechod od smyslových vjemů k

 pojmům - přechod ke skutečnému poznání. "*Pravda je shoda věci a rozumu*." Rozum vděčí své schopnosti

 osvětlovat věci božskému záblesku. Tomáš Akvinský bývá zobrazován se symbolem slunce /Augustin s hoří-

 cím srdcem/.

III. **Bytí – ontologie**

Akvinský chápal bytí takto:

 "*Bytí je podstata, která je aktualizována v různé existenciální útvary*". Zaznívá zde aristotelský

 tón. Aristotelský tón. Vysvětlení:

 U každého stvořeného jsoucna je přítomen prvek esence /podstata, bytnost/ a existence. *Esence* – čistá

 možnost, která se stává bytím až uskutečněním - je aktualizována /uvedena v život/ *existencí*. Existence

 propůjčuje esenci hodnotu skutečnosti.

 Bůh je *čité uskutečnění* - esence a existence spadá vjedno.

 Proto je Bůh soběstačný, *svébytný.* Ostatní jsoucna nemají své bytí sami ze sebe, mají své jsoucno *odjinud*.

 Jsou závislými, nesamostatnými. Jedině Bůh je *nejdokonalejší* jsoucno, ostatní jsoucna mají pouze určitý

 *stupeň* dokonalosti.

IV. **Důkazy Boží existence**

Existenci Boží je možno podle Tomáše Akvinského dokázat následujícím způsobem. Je to jeho slavných *Pět* *cest:*

 1. Z pohybu /ex motu/

 Pohyb ve světě je markantní. Pohybující se pohybuje jen tím, že je pohybováno jiným pohybujícím se

 /např. tágo a koule/. Můžeme tak postupovat dál a dál, ale ne donekonečna. Tak dospějeme k *prvnímu*

 *hybateli* - Bohu.

 2. Z účinné příčiny /ex ratione causae efficientis/

 Jednotlivá jsoucna jsou příčinně spojena - *kauzální řetězec*. Musí existovat prvotní příčina - Bůh.

 3. Z možného a nutného /ex possibili et necessario/

 Všechno ve světě může nebo nemusí existovat. To je ta sféra *možnéh*o. Ale to nemohlo vzniknout samo

 ze sebe. Musí nutně existovat někdo, kdo je vytvořil, to znamená, že jeho existence je *nutná* – Bůh.

 Kdyby Bůh neexistoval, nebyl by ani tento svět.

 4. Ze stupňů dokonalosti /ex gradibus perfectionis/

 Všechno je hierarchicky *odstupňováno* od méně dokonalého k dokonalejšímu. Musí existovat někdo

 nejdokonalejší - Bůh.

 5. Z řízení světa /ex gubernatione rerum/

 Teleologický /z účelnosti/ důkaz. Všechno směřuje ke svému *cíli, účelu*. Věci, které nemají poznání, jsou

 k tomu řízena něčím myslícím, rozumným - Bohem - jako šíp lučištníkem.

V. **Etika**

Etika je oblastí ctností. Tomáš Akvinský pro ně vytvořil *2 kategorie*:

 1. Ctnosti přirozené a získané

 a/ *rozumové* - moudrost, vědění, umění a opatrnost

 b/ *mravní* - uměřenost, spravedlnost, statečnost

 2. Ctnosti nadpřirozené, vlité - *víra, naděje láska*. Vedou člověka k poznávání Boha, k lásce k němu, a tedy

 k nejvyšší blaženosti.

VI. **Sociální teorie**

 Společnost a její řád je prostředkem k uskutečnění nadpřirozených ctností.

 Nejpřirozenější uspořádání společnosti - *monarchie*. Světská hierarchie odpovídá nebeské. Světští panovníci

 mají svou moc od Boha. Pokud z hlediska církevního učení, co je správné, a jsou despotičtí, ztrácejí božskou

 autorizaci a poddaní je můžou i svrhnout, jinak je musejí poslouchat. Nesmí je však zabít.

*Další představitel* vrcholné scholastiky:

**Albert Veliký** /1193 - 1207/

Nejprve *učitel* Tomáše Akvinského, pak jeho *žák*.

Řešil základní scholastickou otázku rozumu a víry. Určil jejich hranice a kompetence. Zavedl přísné rozlišení teologie a filosofie. *Teologie* se opírá o zjevení, inspiraci Duchem svatým a o víru. *Filosofie* o rozum a zkušenost. Teologie má vést člověka ke zbožnosti a ke spáse, filozofie má rozmnožovat vědění. Pokud je předmět teologie a filosofie stejný, každá má svůj úhel pohledu, ale obě čerpají ze společného pramene - z Boha.

Proto mezi nimi nemůže být rozpor, ale shoda.

Tyto základní teze /myšlenky/ Tomáš Akvinský převzal a rozvinul.

**Jiný přístup**

Tomismus narážel na odpor františkánů, jejichž přístup k řešení teologických otázek byl jiný. Přílišné racionalizování /rozumářské uvažování/ pravd jim bylo cizí.

**Bonaventura** /1221 - 1274/, kardinál, představitel františkánského řádu, odpověděl Tomáši Akvinskému, který ho navštívil a ptal se, kde má knihovnu, takto: "*Toto je moje knihovna. Odtud jsem se dozvěděl vše, co vím*," a ukázal na kříž. Přitom Bonaventura nebyl žádný nevzdělanec, velice významně působil na poli teologickém i filosofickém. Mystiku a zbožnost však kladl výše než scholastickou rozumovost.

**Přechod**

Významným myslitelem přechodu od scholastického k jinému způsobu uvažování představuje **Roger Bacon** /1214 - 1294/, františkán.

Říká se, že "*přiložil sekeru ke kořenům celé scholastiky*". Připravil obrat evropského ducha.

Prováděl fyzikální *experimenty*. V optice dospěl k zákonům odrazu světla a lomu paprsků, zabývá se otázkou střelného prachu, magnetismu apod. "*Bez zkušenosti nelze nic dostatečně vědět*."

Bylo mu zakázáno své objevy zapisovat a sdělovat ostatním. Zemřel v Anglii ve vězení.

**Occamova břitva**

Použil ji **Vilém Occam** /1285 – 1349/. Je principem ekonomie myšlení. *„Jsoucna nesmějí být rozmnožována*, *aniž by to bylo nutné*.“ Znamená to, že při výkladu něčeho nemáme prázdně žvanit o něčem, s čím nemáme zkušenost. Existují pouze jednotliviny, konkrétní věci, zvířata a lidi. Vytvoření pojmu je pouze operací našeho rozumu. V tomto smyslu byl Occam empirik a nominalista, jak ses jistě dovtípil. Existuje pouze mnoho věcí a žádná mnohost, zavádět tento pojem je nadbytečné, prázdné a vede to do pasti. Nemám zkušenosti s pohybem, ale jen s věcmi v pohybu, nemám zkušenosti s příčinností, ale jen s příčinou a účinkem. Stejně tak to je s pojmy substance, podstata, kvantita atd. Čili je potřeba pro vysvětlení věcí odřezat všechno nadbytečné a nepodstatné – a to je ta jeho břitva.

Occam tím rozložil celou koncepci scholastické teologie, která s podobnými pojmy operovala jako s reálnými, stavěla na nich výklad sevěta a důkazy existence Boží.

Occam však tvrdil, že Boha nelze dokázat ani z kauzality nebo s principu nejvyšší dokonalosti.

V Boha je nutno věřit, aniž je dokázán. Náboženství a světská věda se musí oddělit, rozum a víru musíme oddělit a používat nezávisle na sobě. Rozum nemůže podepírat víru a víra nemůže nic diktovat rozumu – další princip jeho břitvy*.* Každá z těchto oblastí chce svoje, chce svůj přístup. Dogmata jako Nejsvětější trojice, vtělení Boží jsou mimorozumová a protirozumová a jako taková se musí přijmout.

Bůh je neomezený a nezařaditelný – nelze ho kategorizovat a škatulkovat, je jiný než naše zkušenost z tohoto světa. Bůh disponuje natolik svobodnou vůlí, že musíme zapomenout, že by se nám někdy podařilo ze světa, který stvořil, vyčíst jeho záměry. *„Věřím v Boha všemohoucího*.“ Doslova vše mohoucího. Jestliže chce, může stvořit kolik chce světů. Bůh si může se svým stvořením dělat, co se mu zlíbí. Může jej zničit, aniž by utrpěla jeho spravedlnost. Když bude chtít, může se klidně vtělit do osla, kamene nebo brambory. Bůh může u člověka vyvolat představu předmětu neuskutečněného – třeba jiné barvy. Tím se zakládá možnost, aby činil zázraky.

Shrnuto: Bůh je jiný, než si ho dokážeme představit i v nejbujnější fantazii. Nejsme zcela schopni proniknout do Boží a kuchaně a proniknout Boží záměry. Můžeme pitvat tento svět, ale ne svět Boží.

Occam byl františkán a *středověký disident*. Vzkázal papeži Janu XXII: *„Čteš-li pozorně život svatého Františka, uvědomíš si, co znamená žít jako pravý křesťan. Ne jako ty, troufalý papež, jenž si od rána do večera hovíš mezi sametem a klenoty svých salonů.“* Kvůli této větě byl Occam povolán na kobereček do Avignonu. Den před zahájením procesu uprchl a ukryl se u císaře Ludvíka Bavorského, jemuž sdělil: „*Ty mě braň mečem a já tě budu bránit perem.“*